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Abstrakt

Kjo temë ka për qëllim hulumtimin rreth jetës dhe veprës së Mies van der Rohe përgjatë
periudhës Europiane të karrierës së tij. Duke u fokusuar më shumë në kontributin e Mies-it në
arkitekturën moderne si dhe ndërlidhjen e tij me arkitektët e tjerë të të njëjtës periudhë që lanë
gjurmët e tyre përjetësisht në historinë e arkitekturës.
Ludwig Mies van der Rohe u lind më 27 mars 1886 në qytetin Aachen të Gjermanisë. Përgjatë
epokës së tij ai dëshmoi të jetë një nga etërit e modernizmit në dizajnin arkitektonik. Përgjatë
shek. XX Mies-i i ndryshoi pikëpamjet arkitektonike me idetë dhe konceptet e tij avangarde që
ishin të panjohura për kohën e tyre. Ai ishte një gjeni krijues në lëminë e arkitekturës dhe
ndërtesat e tij edhe në ditët e sotme mbahen si kryevepra bashkëkohore. Përmes këtyre veprave
Mies-i u bë portmanteau-ja e arkitekturës moderne. Motoja e tij “less is more” ishte aspekti kyç i
dizajneve të tij. Veprat e tij kanë qenë frymëzim për shumë ndërtesa rreth e rrotull botës dhe
vazhdojnë të mbesin të tilla falë vlerës unike të pakontestueshme që bartin në vete.
Mies-i e filloi karrierën e tij arkitekturore në Berlin, Gjermani, ku studioi nën patronazhin e
arkitektit Bruno Paul e më vonë Peter Behrens. Në këtë kohë Mies-i u përqëndrua kryesisht në
arkitekturën e Frank Lloyd Wright-it, i cili më vonë u bë frymëzim për veprat e tij. Pjesën më të
madhe të karrierës së tij e zhvilloi në Berlin derisa e hapi atelien e tij më 1912. Më vonë Mies-i u
shpërngul në SH.B.A. duke ikur nga regjimi nazist i Gjermanisë.
Edhe në konceptet e para të Mies-it dizajnet e tij janë parë si shumë të ndryshme nga modelet e
zakonshme arkitektonike, sidomos në krahasim me veprat e tjera të së njëjtës periudhë.
Gjatë fillimit dhe mesit të viteve 1900 stili i ri i arkitekturës moderne në kontrast me arkitekturën
tradicionale kishte tërhequr shumë vëmendje si pozitivisht ashtu edhe negativisht.
Përgjatë tërë karrierës së tij Mies-i i qëndroi besnik principit “less is more”. Kjo filozofi e tij u
demonstrua qartë në projektin e tij Pavilioni i Barcelonës. Hapësira ceremoniale u ndërtua në
vitin 1929 duke përdorur një çati të rrafshtë të mbështetur nga shtylla të fshehura dhe e
mbështjellur pothuajse e tëra nga xhami. Mies-i ishte në gjendje të arrijë të realizojë një
planimetri fleksibile përgjatë ndërtesës me vija të pastërta dhe holle të hapura të cilat i bënin të
I

paqartë kufijtë e jashtëm dhe të brendshëm. Përdorimi i mureve jombajtëse dhe xhamave të
lëvizshëm ishte një inovacion i papërshkrueshëm i asaj periudhe.
Mies-it nuk i pëlqente ta përdorte fjalën ‘dizajn’, ai preferonte t’i shihte projektet e tij si
‘ndërtesa’. Ishte një ndjenjë qetësie, shoku dhe finese e cila rezultoi nga të kuptuarit e Mies-it se
dëshira njerëzore për ‘formë korrekte dhe ndjenjë rendi’ nuk mund të arrihej. Arkitektura është
pothuajse një shembull i potencialit në vetvete dhe një pikë udhëzuese se sa kemi evoluuar dhe
nuk është një përpjekje për të krijuar zgjidhje të përsosura.

II

Mirënjohje/Falënderime

Përkundër të gjitha përpjekjeve të mia për ta realizuar sa më mirë këtë projekt nuk do t’ia
kisha dalë mbanë pa mbështetjen e shumë personave.
I jam thellësisht mirënjohëse mentorit tim z.Kujtim Elezi-t për udhëzimin e tij dhe mbikëqyrjen e
vazhdueshme si dhe për sigurimin e informacioneve të nevojshme në lidhje me temën dhe
gjithashtu për inkurajimin në përfundim të temës.
Falënderoj Universitetin për Biznes dhe Teknologji, veçanërisht Departamentin e Arkitekturës
për ofrimin e kushteve dhe nivelin e duhur për t’u zhvilluar profesionalisht.
Dhe e fundit por jo më pak e rëndësishmja falënderoj familjen për përkrahjen e vazhdueshme.
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Hyrje
“Një udhëtim i një mijë miljeve duhet të fillojë me një hap të vetëm” – thotë filozofi i

mirënjohur kinez Lao Tzu. Ndonëse asnjëherë nuk e dimë se ç’drejtim do të marrin rrugët e jetës,
se në ç’shtigje do të na shpiejnë, ato gjithmonë fillojnë me një hap të vetëm.
Megjithëse hapat e parë të Mies-it nisën që në moshën fëmijërore dhe nuk tregonin të ardhme
premtuese, një kombinim i talentit, përkushtimit dhe i një vetë-edukimi të jashtëzakonshëm bënë
që suksesi të jetë i pakontestueshëm. Shumë shpejt ai u bë ikona e arkitekturës gjermane.
Mies van der Rohe konsiderohet si një nga mjeshtrit e arkitekturës moderne anembanë botës. Ai
krijoi një stil influencues arkitektonik të shek. XX të theksuar me qartësi dhe thjeshtësi
maksimale. Ndërtesat e tij vunë në përdorim materialet moderne siç janë çeliku industrial dhe
qelqi i lëmuar për të përcaktuar hapësira të thjeshta dhe elegante.
Ai i quajti ndërtesat e tij “skin and bones architecture” – “arkitekturë kockë e lëkurë”.
Mies-i njihet për përdorimin e aforizmave “less is more” – “më pak është më shumë” dhe “God
is in the details” – “Perëndia është në detaje”.
Mies-i, autodidakt, me shumë kujdes i kishte studiuar filozofët dhe mendimtarët e mëdhenjë. Ai i
vuri vetes një mision jetësor për të krijuar jo vetëm një stil të ri por gjithashtu një bazë të fortë
intelektuale për një gjuhë të re arkitektonike që do të mund të përdorej për të përfaqësuar epokën
e re të shpikjeve teknologjike. Ai e shihte nevojën për një arkitekturë shprehëse në harmoni me
epokën e tij, siç ishte arkitektura Gotike për epokën e spiritualizmit. Ai besonte se arkitektura
shpreh kuptimin dhe rëndësinë e kulturës njerëzore në të cilën ekziston.
Më shumë se çdo modernist tjetër Mies-i përdorte filozofinë si pikë referimi për punën e tij.
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2

Biografia – fillimi i karrierës dhe edukimi

Mies van der Rohe konsiderohet si një ndër arkitektët më me ndikim të shek. XX.
Ai u lind me emrin Maria Ludwig Michael Mies në Aachen të Gjermanisë, më 27 mars 1886,
më i riu nga pesë fëmijët. Ai më vonë mori mbiemrin e të atit duke e lidhur atë me lidhësen ”van
der” me mbiemrin e së ëmës dhe duke fituar kështu emrin Ludwig Mies van der Rohe, kurse nga
kolegët, miqtë dhe studentët e tij është thirrur gjithmonë në bazë të mbiemrit Mies.
Gjyshi i Mies-it, Jacob Mies gjatë viteve 1870 kishte një atelie mermeri ku punonte me të birin
Carl-in, vëllaun e madh të Michael-it, kurse Michael-i iu bashkua biznesit më vonë. Të gjithë
familjarët përfshirë edhe Mies-in punonin në atelien e babait në kohën e pushimeve. Nëna e
Mies-it Amelie Rohe, amvise, e lindur në Monschau, periferi e qytetit Aachen më 1843 ishte 8
vite më e moshuar se babai i Mies-it.
Në vitin 1888 kur i ati i tyre vdiq, Carl dhe Michael e morën përsipër biznesin. Në vitin 1901
Mies dhe Ewald, vëllau i tij i madh i cili gjithashtu ishte bërë gurgdhendës, e shpërngulën
familjen dhe biznesin e tyre për në Valserstrase, qytezë e vogël në periferi të qytetit.
Eksperiencën e parë në drejtim të profesionit të tij Mies-i e kishte bërë në atelien e babait, këtë
gjë e dëshmon një pjesë bisede mes Mies-it dhe nipit të tij, arkitektit Dirk Lohan :
“Lohan : Kur ishe i ri, a ishe i obliguar të ndihmoje në atelien e familjes?
Mies : E kam bërë për argëtim. Dhe gjithmonë kur ishim në pushime. Veçanërisht më kujtohet
në ‘Ditën e të gjithë shpirtërave’ kur aq shumë njerëz donin monumente të reja për varre, e
gjithë familja përfshihej në punë. Unë i punoja shkronjat në gurë, vëllau im i punonte gdhendjet,
kurse motrat e mia i bënin punët përfundimtare, siç ishin fletët e arit. Nuk mendoj se ne bënim
ndonjë gjë të madhe por gjithsesi ndihmonim sadopak. “
Miesi vijonte mësimin në shkollën elementare të qytetit por në moshën 10 vjeçare atë e
transferuan në shkollën e katedrales, në të cilën vijoi mësimin për katër vite me radhë. Në
moshën 13 vjeçare Mies-i mund të kishte përfunduar shkollimin, mirëpo babai i tij e dërgoi për
dy vite të tjera në ‘Spenrathschule’ – shkollën e tregtisë, siç kishe bërë edhe me vëllaun e tij,
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Ewald-in. Në fillim të të 15-tave të tij, ai punoi për një vit si fillestar në vendndërtime të
ndryshme lokale dhe pastaj për katër vite punoi si skicues në atelie të ndryshme në Aachen. Më
pas filloi punën në një fabrikë llaçi të drejtuar nga Max Fischer, për të cilën Mies-i u shpreh
kështu:
“E mora punën, mirëpo ata më vendosën në zyrë, jo në atelie, ku duhej të kujdesesha për librat
për pullat postare dhe duhej t’ua dërgoja pagat punëtorëve në vendpunim, gjë të cilën e bëja me
biçikletë. Këtë punë e kam bërë për pothuajse gjysmë viti. Pastaj një ditë shefi i vizatuesve shkoi
në ushtri, kurse unë kalova në dhomën e vizatimeve. Nëse kam menduar se di të vizatoj, tani
mësova me të vërtetë. Ne vizatonim në tabela që shkonin nga dyshemeja në plafon dhe përgjatë
tërë murit. E kam bërë këtë për dy vite me radhë.”
Në një intervistë me nipin e tij, Mies-i shpalos detaje rreth punës që bënte tek Max Fischer:
“Lohan : Ke punuar në të gjitha stilet ?
Mies : Të gjitha stilet historike, edhe modernen gjithashtu. Të gjitha ornamentet e mundshme.
Lohan : A e ke dizajnuar vetë ndonjë prej tyre ?
Mies : Kur e kisha mundësinë. Por nuk ishte aq e lehtë sa tingëllon. “

Pastaj një ditë Mies-i e la punën papritur. Shefi i tij i zemëruar për një gabim në vizatim i kishte
tërhequr vërejtjen me zë të lartë : “Mos e provo edhe njëherë këtë”, kurse Mies-i duke mos e
përulur krenarinë e tij e kishte lënë punën. ”E imagjinon dot?” – i kishte thënë Lohanit, “E kishte
dërguar policinë të më kthenin mbrapa, sikur të isha pronë e tij!” Dhe kështu Mies-i e la punën
dhe nuk u kthye më.
Gjatë viteve 1901-1905 Mies-i punoi për dy arkitektë të ndryshëm në Aachen, i pari ishte
“Arkitekt Goebbels” kurse i dyti “Albert Schneider, Arkitekt”.
Gjatë këtyre katër viteve, tregonte Mies-i, një arkitekt (me sa duket ishte Schneider) ishte duke
dizajnuar një dyqan në qendër të qytetit, një degë të kompanisë Tietz : “Ai kishte krijuar një
fasadë dekorative, por kishte një problem, nuk mund ta vizatonte. Kështu më pyeti mua nëse
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mund ta bëja. I thashë po. Pastaj donte të dinte sa kohë do të më merrte ta përfundoja. Unë i
thashë : “A e do këtë mbrëmje? Apo kam pak më shumë kohë?” Ai më shikoi si të isha një
mashtrues, që po i premtoja ta bëja aq shpejt. ”Ma sill nesër.” më tha, dhe unë e bëra. Pastaj ai
më kërkoi të punoja për të.”
Në ndërkohë Tietz kishte vendosur t’ia kalonte kontrollin e projektit të dyqanit një firme të
madhe në Berlin, Bossler dhe Knorr, duke i dhënë shefit të Mies-it rolin e bashkëpuntorit. Një
batalion arkitektësh, inxhinjerësh dhe asistentësh erdhën në zyrën në Aachen, dhe Mies-i e kishte
gjetur veten të shoqëruar nga pushtues të sofistikuar nga kryeqyteti. Arritjet e tij u përputhën me
standardet e tyre. Ishte pikërisht këtu ku Mies-it i erdhi idea për të shkuar në Berlin. Një
mbrëmje një arkitekt, Dulow-i i kishte thënë : “Dëgjo, përse dëshiron të rrish këtu në këtë qytet
të vogël? Shko në Berlin. Atje ndodhin gjërat e mëdha. ” Kurse Mies-i i’u kishte përgjigjur :
“Kjo është më e lehtë për tu thënë se sa për tu bërë. Nuk mundem thjesht ta blej një biletë treni
dhe të nisem për në Berlin, pa idenë më të vogël se nga të shkoj. ” Mirëpo Dulow-i i kishte gjetur
Mies-it një projekt ku të punonte dhe kështu ai u nis për në Berlin.
Me shkuarjen e tij, ateliea e familjes mbeti në pronësi të plotë të vëllaut të tij Ewald-it, pas
vdekjes së babait të tyre Michael më 1927 dhe nënës Amelie pesë muaj më vonë.
Një ditë përderisa Mies-i ishte duke punuar me sharfura druri në një projekt për Joseph Popp, në
zyrën e Bruno Paul-it, erdhi një çift, Alois Riehl, profesor i filozofisë në universitetin Friedrich
Wilhelm, dhe bashkëshortja e tij Sophie Riehl. Ata donin të ndërtonin një shtëpi. Ata nuk ishin të
interesuar të merrnin një arkitekt të formuar mirë, por po shpresonin të çonin para karrierën e
ndonjë arkitekti të ri. Joseph Popp ua propozoi Mies-in dhe e prezantoi para tyre.
Kështu në moshën 21 vjeçare Mies-i dizajnoi projektin e tij të parë, Shtëpinë Riehl në Potsdam, e
cila i shërbeu si prezantim për të hyrë në shoqërinë e lartë të Berlinit.
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Figura 1. Skicat e para të njohura nga Mies van der Rohe. Shtëpia Riehl, Potsdam ; Berlin.
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2.1

Puna te Behrens 1908 – 1912

Përderisa Mies-i akoma ishte duke punuar në zyrën e Bruno Paul-it erdhi menagjeri i zyrës
së tij, Paul Thiersch, i cili njihej me Peter Behrens-in dhe iu kujtua se Behrens njëherë i kishte
thënë : ’’Sa herë të shohësh ndonjë të ri të talentuar më lër ta di. Dërgoje atë tek unë. ’’ Dhe i
rekomandoi Mies-it të shkonte ta takonte.
Peter Behrens ishte një ndër arkitektët më të famshëm të Gjermanisë. Ai ishte trajnuar në vizatim
dhe grafikë, kurse më vonë ishte bërë arkitekt si autodidakt.
Mies-i u punësua te Behrens-i në tetor të vitit 1908. Dhe aty punoi për katër vitet e ardhshme.
Kjo lidhje rezultoi më e rëndësishmja e gjithë jetës së tij.
Puna e Behrens-it ishte e inspiruar nga arkitekti më i suksesshëm i shek. XIX Karl Friedrich
Schinkel. Edhe pse disa vepra të tij i takonin neo-Gotikës, puna e tij më e admiruar bënte pjesë
në neoklasicizëm. Behrens-i dhe stafi i tij shpeshherë vizitonin veprat e Schinkel-it, përvojë e
cila e shoqëroi edhe Mies-in i cili shumë shpejtë u bë admirues i punë së tij. Përkushtimi ndaj
Schinkel-it u paraqit edhe në punën që Mies-i bëri për Behrens-in pas vitit 1911, kur edhe u bë
ndihmësi i tij kryesor.
Në studion e Behrens-it, Mies-i kishte një pozitë më të ulët se Walter Gropius, i cili i ishte
bashkuar zyrës një vit më herët se Mies-i. Mies-i dhe Gropius-i ishin përafërsisht në të njëjtën
moshë, mirëpo me të kaluara shumë të ndryshme.
Walter Gropius vinte nga një familje e klasës së lartë shoqërore në Berlin. Ai i kishte shfrytëzuar
privilegjet që sillte të qenit anëtar i një familjeje të tillë. Pasi kishte përfunduar programin Abitur,
kishte hyrë në Universitetin Teknik të Munih-ut, ku kishte qëndruar një semestër, për tu kthyer
më pas në Berlin. Më 1905 i kishte rifilluar studimet në Universitetin Teknik të Berlin-it –
Charlotenburg. Dy vite më pas kishte udhëtuar për në Spanjë, ku ishte njohur me Osthaus-in, i
cili e kishte rekomanduar për të shkuar te Behrens-i. Gropius u nda nga Behrens-i në vitin 1910
duke krijuar një partneritet me Adolf Meyer-in dhe kishin hapur zyrën e tyre në Berlin.
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Diku rreth vitit 1910 një tjetër arkitekt i ri, Charles Jeanneret (i njohur më vonë si Le Corbusier),
kaloi disa muaj tek Behrens-i, kohë kjo kur Mies-i sapo e kishte lënë punën dhe ishte kthyer në
Aachen.
Mies-i vite më vonë ishte deklaruar për takimin me Le Corbusier : ”E kam njohur atë
shkurtimisht, thjesht kur unë isha duke dalë nga zyra, ai ishte duke hyrë. Nuk e kisha rastin të
njihesha me të.”
Arsyeja pse Mies-i ishte larguar nga Behrens-i ishte armiqësia që ishte krijuar në mes tij dhe një
tjetër të punësuari, arsye kjo e panjohur në atë kohë. Gjatë vitit kur Mies-i ishte larguar e kishte
kuptuar se Behrens-i ishte i vetmi që mund t’i ofronte diqka si arkitekt. Prandaj ai la gjithqka
tjetër pas dhe u kthye përsëri.

Gjatë kësaj pauze Mies-i e kishte mundësinë të dizajnonte për herë të parë në mënyrë të pavarur.
Në vitin 1910 mori pjesë në një kompeticion për punimin e një monumenti të Otto von Bismarc.
Këto ishin vizatimet e tij të para që e shprehën qartë talentin e tij.
Qeveria e Berlinit donte të bënte një monument madhështor të Bismarc-ut, politikani i cili i
kishte të gjitha meritat për bashkimin e Gjermanisë dhe krijimin e perandorisë Gjermane. Në
konkurs mund të merrte pjesë çdo arkitekt, artist dhe skulptor, folës i gjuhës gjermane. Mies-i
hyri në konkurs së bashku me të vëllaun Ewald-in, i cili njihej si skulptor. Ata u identifikuan si
“L dhe E Mies”.

Figura 2. Monumenti Bismark – Pamje e Fasadës
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Figura 3. Monumenti Bismarc – Pamje e Perspektivës

Monumenti i Bismarc-ut nuk u ndërtua asnjëherë për shkak të Luftës së Parë Botërore.

Gjatë po të njëjtit vit (1910) gjatë një vizite të shkurtër në Berlin, Mies-i u njoh me Hugo Perls,
avokat i mirënjohur dhe koleksionist i artit konteporan. Mies van der Rohe projektoi shtëpinë e
tij e cila u ndërtua në vitin 1911-13 në Zehlendorf.

Figura 4. Shtëpia Hugo Perls
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Dy projektet e Behrens-it në të cilat Mies-i kishte një rol të rëndësishëm quan në largimin
definitiv të Mies-it nga zyra e tij.
Projekti i parë ishte Ambasada Gjermane në Petersburg, SHBA. Mies-i ishte marrë me
dizajnimin e enterierit dhe gjatë viteve 1911-12 ishte përfaqësuesi i tij në Petersburg. Atje Mies-i
shkaktoi pakënaqësi te Behrens-i dy herë : një herë kur kishte bërë një ofertë më të ulët se që
kishte thënë Behrens-i dhe përsëri kur ia kishte treguar një gazetari planet e Behrens-it për
enterierin e Ambasadës, i cili i kishte publikuar para se Behrens-i të këshillohej zyrtarisht me
Ambasadën.
Projekti i dytë ishte shtëpia Kroller/Muller, zotëri dhe zonja Kroller nga Holanda dëshironin të
ndërtonin një vilë projektin e së cilës ia ngarkuan Behrens-it. Në këtë projekt Behrens-i e bëri
Mies-in bashkëpunëtor. Pas disa muajsh projekti ishte pothuajse në përfundim por për arsye të
panjohura zonja Kroller/Muller nuk e pëlqeu propozimin e Behrens-it dhe si përfundim puna e tij
u refuzua.
Mies-i në atë kohë ende punonte te Behrens. Gjatë këtyre muajve ishte takuar disa herë me
zonjën Kroller për çështje profesionale. Ai kishte lënë një përshtypje aq mbresëlënëse tek zonja
Kroller, sa që edhe pse e kishte humbur besimin te Behrens-i, ajo po mendonte t’ia kalonte
projektin e shtëpisë, kurse Behrens-i kishte filluar të dyshonte se Mies-i e dëshironte që në fillim
autorizimin e atij projekti. Mies-i e la punën te Behrens-i zyrtarisht në fillim të vitit 1912 në po të
njëjtën kohë kur zonja Kroller e kishte zgjedhur atë për projektin e shtëpisë.

Në pranverë zonja Kroller i bëri Mies-it një zyrë në kompaninë e tyre në Hagë, Holandë. Ishte
një dhomë e madhe për të cilën Mies-i ishte shprehur kështu : “Rreth pesëdhjetë Van Gogh-a
ishin varur aty. Unë u bëra një ekspert i Van Gogh-ut, ishte e pamundur t’i shmangje tërë ato
piktura.” Mies-i punoi gjatë tërë verës në atë projekt i cili u përfundua në shtator 1912. Pas
shumë kritikave edhe propozimi i Mies-it u refuzua.
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2.2

Fillimi i punës së pavarur

Nga fundi i 1912-tës Mies-i u kthye në Berlin. Ai hapi një atelie në periferi të Steglitz dhe u
përkushtua kryesisht në shtëpitë e shtresës së lartë borgjeze.
Në atë kohë Mies-i po punonte projektin për një shtëpi në Zehlendorf për inxhinjerin Ernst
Werner. Shtëpia u përfundua në vitin 1913. Familja Werner ishin thellësisht të impresionuar nga
Mies-i : ”një njeri madhështor, energjik dhe vital” e përshkruanin ata.

Figura 5. Shtëpia Werner

Në vitin 1914 Mies-i kishte dizajnuar një shtëpi në Heerstrasse, e cila ishte demoluar në vitin
1959. Klienti ishte Johann Warnholtz drejtor i institucionit ‘’Shoqëria Afrikane e Gjermanisë
Lindore’’.
Heerstrasse ishte dhe është akoma rruga kryesore në pjesën perëndrimore të Berlinit. Ky projekt
ishte më i madhi që Mies-i kishte punuar deri atëherë.
Nga fundi i vitit 1914 apo fillimi i vitit 1915 Mies-i u njoh me Franz Urbig, një bankier në
Berlin. Në verën e 1915-tës Mies-i po punonte një rezidencë për familjen Urbig, e cila ishte po
aq luksoze sa shtëpia Werner.
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Figura 6. Shtëpia Urbig

Jeta e Mies-it pas luftës dhe pasojave të saj u karakterizua me qetësi dhe me fat të mirë. Ai krijoi
shumë lidhje profesionale të duhura për botën moderne në të cilën tashmë bënte pjesë. Ai pati
rastin nga fundi i vitit 1921 të njihej me Theo van Doesburg, shef i ambasadës së De Stijl, i cili
ishte transferuar në Berlin një vit më herët. Konstruktivisti rus El Lissitzky gjithashtu ishte në
kryeqytet dhe në kontakt me van Doesburg. Përmes van Doesburg-ut Mies-i u njoh edhe me
Hans Richter, një artist i interesave dhe talenteve të ndryshme. Ateliea e Richter-it ishte vendi i
preferuar për takime i shumë intelektualëve, artistëve, poetëve e kritikëve. Në këtë rreth hyri
shumë shpejt edhe Mies-i.
Në këtë periudhë kur lufta kishte lënë shumë pasoja, gjithçka ndryshoi. Edhe Mies-i me vullnet
të plotë filloi të punojë në një stil të ri modern. Dëshmia e parë e rëndësishme e cila tregon
relacionin e Mies-it me modernizmin ishte projekti i një rrokaqielli të cilin e punoi për një
konkurs dhe i cili është arritja thelbësore e karrierës së tij.
Më herët gjatë vitit 1912 ishte përmendur ideja e ndërtimit të ‘ndërtesave të larta’ inspiruar nga
ndertesat e larta te Amerikës. Kjo ide për shkak të gjendjes së dëshpëruar ekonomike u ringjall
me entuziazëm në vitet 1920. Gjermanët ishin jashtëzakonisht të impresionuar me rrokaqiejt
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amerikan. Nga fundi i 1921-tës u hap konkursi i parë i rrokaqiejve gjerman për një ndërtesë
administrative në Friedrichstrasse.
Në një afat kohor prej gjashtë muajsh kërkohej projekti i rrokaqiellit i cili do të përfshinte zyre,
studio, dyqane, kafeteri, një teatër dhe një garazhë. Pothuajse të gjithë arkitektët më të
suksesshëm të Berlinit morën pjesë, 145 aplikime u bënë. Stili dominues i projekteve ishte
ekspresionizmi, kënde të ngushta, forma me maje dhe blloqe masive të vendosura kundrejt njëritjetrit.
Projekti i Mies-it i titulluar “Wabe” (Huall) u vlerësua lartë, për të cilën u tha : ”nuk bënë asgjë
që të të ngjall emocione të së kaluarës’’, sepse sipas tyre shtyllat antike nuk kanë asgjë të
përbashkët me rrokaqiejt modern, pra duhej larguar nga tradicionalja. Mirëpo për shkak të
problemeve të mëdha financiare projekti dështoi dhe ndërtesa nuk u ndërtua asnjëherë.
Mies-i komentoi për ‘’Huall-in’’ në Fruhlicht, një revistë e publikuar nga Bruno Taut :
‘’Vetëm në aspekt të konstruksionit rrokaqiejt e tregojnë guximshmërinë e tyre, karakterin
struktural dhe pastaj përshtypjen që bëjnë me kornizën e tyre të lartë skeletore. Në anën tjetër,
më vonë kur fasadat të mbulohen me muratim kjo përshtypje largohet dhe karakteri konstruktiv
mohohet së bashku me principet themelore të konceptit artistik. Këta faktorë mposhten nga një
kaos i pakuptimtë dhe i parëndësishëm i formave. Më e mira që mund të thuhet për këtë lloj
ndërtesash është se ato kanë një madhësi të jashtëzakonshme por duhet të jenë më shumë se sa
një shfaqje e aftësive tona teknologjike. Mbi të gjitha ne nuk duhet të përpiqemi t’i zgjidhim
problemet e reja me forma tradicionale ; është shumë më mirë të nxjerrim forma të reja që në
thelb, në natyrën e vetë problemit. Parimi struktural i këtyre ndërtesave bëhet më i qartë nëse
përdorim qelqin për të mbuluar muret rrethuese jo të ngarkuara. Përdorimi i qelqit na imponon
drejt rrugëve të reja. ’’ Me këtë deklarim Mies-i e bënë të qartë qëndrimin e tij antiekspresionist
dhe antidekorativ.
Menjëherë pas këtij projekti Mies-i bëri një projekt tjetër, një ndërtesë akoma më influencuese të
njohur si ‘’Glass Skyscraper’’ – ‘’Rrokaqielli Qelqi’’. Ky projekt nuk lidhet me asnjë klient apo
program. Siç duket Mies-i e kishte bërë për publicitet dhe mbështetje profesionale.
Rrokaqielli 30 katësh ishte më i larti i asaj kohe. Këta dy rrokaqiej janë të parët e hapave të
Mies-it drejt modernizmit. Ishte puna e tij më origjinale e cila nuk u bazua në asnjë arkitekturë të
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deriatëhershme. Me këto dy projekte Mies van der Rohe në kuptimin e plotë të fjalës ishte 50
vite më përpara se koha e tij sepse një strukturë pa kornizë, një rrethim i objektit i tëri në qelq
nuk ishte i arritshëm dhe nuk u përdor për të mveshur tërë ndërtesën deri në vitin 1970.

Figura 7.Projekti Friedrichstrasse Office Building

Figura 7.Projekti Glass Skyscraper

Në periudhën prej një viti duke filluar në 1923-tën Mies-i bëri projektet e villave të njohura si
‘’Concrete Country House” dhe “Brick Country House”. Historiani i arkitekturës Wolf Tegethoff
kishte nxjerrë si përfundim se Mies-i ishte vetë klienti i të dy vilave.
Për “Concrete Country House” nuk ekziston ndonjë plan, janë vetëm disa foto të vizatimeve të
perspektivës të gjitha nga i njëjti këndvështrim. Edhe projekti tjetër njihet gjithashtu me një
perspektivë.
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Këto dy shtëpi janë në mesin e më të njohurave të shek. XX. Të dyja janë shembuj të hershëm të
‘planit të hapur’ modern dhe të dyja prezantojnë strategjitë strukturale dhe detajizuese të cilat
Mies-i shumë shpejt do t’i bëjë të famshme në Pavilionin Gjerman të Barcelonës dhe në Shtëpinë
Tugendhat.

Figura 8. Projekti Concrete Country House, 1924

Figura 9. Projekti Brick Country House, 1924
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Ishte gjatë kësaj periudhe kur Mies-i tentoi të krijojë një identitet të ri profesional, ai filloi ta
thërrasë veten me emrin e plotë Ludwig Mies van der Rohe. Në shtator të vitit 1921 në një
projekt nënshkruajti emrin e tij si ‘MRohe’. Afërsisht në të njëjtën kohë ai e ndryshoi përsëri
emrin duke e bërë ‘Miës van der rohe’. (Charles Jeanneret një vit më parë e kishte marrë
pseudonimin Le Corbusier).
Me rastin e parë të publikimit në media të emrit të tij, pasuan një mori gabimesh drejtëshkrimore
Mies-i u bë ‘Mis van der Rohe’. Por shumica e njerëzve vazhduan ta njihnin dhe ta quanin si
zotëri Mies apo vetëm Mies, kurse variantet tjera duke përfshirë edhe ‘Lutz’ apo ‘Louis’ ranë
poshtë duke mbetur në të kaluarën.

Njëkohësisht me kalimin e Mies-it në modernizëm edhe artistët, dizajnuesit dhe teoricienët më
progresivë filluan të ndjekin drejtime të reja në punën e tyre. Në Paris drejtimi i ri drejt një
arkitekture serioze dhe vijave të drejta abstrakte ishte i dukshëm jo vetëm në L’Esprit Nouveau
por edhe në librin e Le Corbusier “Vers une Architecture”. I publikuar më 1923 shumë shpejt ky
libër zuri vend si libri më domethënës dhe gjithëpërfshirës i gjendjes së pasluftës.
Ritmi i shpejtë i ngjarjeve të periudhës së hershme dhe të mesme të 1920-tës në Gjermani, për
Mies-in mund të matet sa me lidhjet e tij profesionale po aq me ndryshimet në punën dhe
pikëpamjet e tij.
Në vitin 1920 u formua revista G nga Richter, me kërkesë të van Doesburg-ut i cili donte një
revistë ku do të shpreheshin të gjitha opinionet për artin, mirëpo në mungesë të fondeve revista
filloi të funksionojë vetëm nga fundi i 1922-tës.
Në periudhën kur revista G kishte mbledhur materialin për numrin e tyre të parë, Mies-i po
zhvillonte një projekt të madh ”Concrete Office Building” ndërtesë zyresh nga betoni. Kjo ishte
ndërtesa e fundit e atyre që më vonë u bënë të njohura si “Pesë projektet e famshme të viteve
1921-24”. Ky projekt u shfaq në : “Ekspozita e madhe e artit në Berlin e vitit 1923”.
Në një fjalim për revistën G ndër të tjerash për këtë projekt Mies-i tha:
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“Efekt maksimal me shpenzime minimale të mjeteve. Materialet janë beton, hekur dhe qelq.
Ndërtesat hekur-beton nga natyra janë ndërtesa skeletore, konstruksion i mbështetur në traje, jo
në mure. Kështu ndërtesat bëhen : Ndërtesa kockë e lëkurë!”
Ishte kockë e lëkurë në një shkallë të panjohur deri atëherë në Europë.
Ndonëse vite më parë Walter Gropis e kishte refuzuar projektin Kroller/Muller të Mies-it për
ekspozitën “Arti i punëtorëve”, tani ai e kishte ftuar Mies-in të merrte pjesë në një shfaqje në
Bauhaus të planifikuar si një pasqyrim i arkitekturës më të mirë të re Europiane. Mies-i
menjëherë pranoi dhe dërgoi shumë pjesë të punës së pasluftës.
Kjo kohë shënoi lidhjen e Mies-it me dy figura tjera të rëndësishme të asaj periudhe. Në vitin
1921 ai e ftoi arkitektin swabian (regjion jugperëndimor i Gjermanisë) Hugo Haring të ndanin
hapësirën e punës në zyrën e tij. Aty që të dy kaluan orë të tëra duke folur për artin e të ndërtuarit
me komente kryesisht shoqërore. Megjithatë dallimet në mes tyre ishin të mëdha. Mirëpo lidhja e
Mies-it dhe Haring-ut i rezistoi mospajtimeve.
Të dy ishin anëtarë të grupit të arkitektëve progresivë të cilët e quanin veten “Zehnerring” (rrethi
i të dhjetëve) i cili u formua përgjatë 1923-tës dhe 1924-tës. Në vitin 1926 grupi u zgjerua edhe
jashtë Berlinit dhe mori emrin “Ring” (rrethi).
Mospajtimet në mes Mies-it dhe Haring-ut për projektin “Weissenhof Estate” quan në tërheqjen
e Mies-it nga “Rrethi”. Ndërprerja e plotë e lidhjes në mes tyre ndodhi vite më vonë kur Mies-i
emigroi në Shtetet e Bashkuara kurse Haring-u qëndroi në Gjermani.
Në vitin 1923 van Doesburg e ftoi Mies-in të merrte pjesë në ekspozitën “Galeria Leonce
Rosenberg’s L’Effort Moderne” në Paris. Mies-i pranoi me kënaqësi.
Ekspozita i ishte përkushtuar arkitekturës së De Stijl ndërsa nga të gjithë ekspozuesit vetëm
Mies-i nuk ishte anëtar i lëvizjes. Van Doesburg i kishte propozuar që të merrte pjesë me një
model të Glass Skyscraper, një punë që në të vërtetë nuk i shprehte aq shumë principet e De Stijl.
Mies-i donte që modeli i Concrete Office Building gjithashtu të përfshihej në ekspozitë. Kështu
provoi të shfaqë të dy punët në lidhshmëri njëra me tjetrën dhe të ekspozojë besimin e tij
thelbësor se përderisa problemet e ndërtesës ndryshojnë edhe produkti duhet të ndryshojë.
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Mirëpo ai nuk arriti ta bëjë këtë dhe si përfundim u prezentua në ekspozitë me perspektiva dhe
fotografi të të dy projekteve, gjithashtu edhe me një perspektivë të “Concrete Country House”.
Në vitin 1925 Mies-i pranoi një ftesë pë t’iu bashkuar “Deutscher Werkbund” (Shoqëria
gjermane e artistëve). Mies-i ligjëroi në Werkbund për strukturat elementare në vitin 1924, më
pastaj filloi të ushtrojë ndikimin e tij personal tek anëtarët e rinjë. Në vitin 1926 ai u emërua
zëvendës president. Gjatë këtyre viteve shumë projekte të Mies-it u bënë të padobishme. Ai
punonte me një ritëm të qëllimshëm por ndonjëherë kundër interesave të tij. Një projekt i vitit
1925 për piktorin Walter Dexel është shembull i një pune të paefektshme. Pas propozimit të
Mies-it Dexel shkruajti: “Ideja e të pasurit një arkitekt nga diku, i cili as nuk i mban premtimet as
nuk u përgjigjet pyetjeve është shumë e pakëndshme”. Dexel-i ishte i zemëruar dhe në pranverë e
tërhoqi projektin nga Mies-i. Në mars 1925 Mies-i filloi dizajnimin e një tjetër projekti rezidental
i cili për arsye të panjohura nuk u ndërtua kurrë. Klienti ishte një bankier i Berlinit, Ernst Eliat.
Dizajni i fundit tradicional i Mies-it u bë në fund të vitit 1926. Ishte kjo “Shtëpia Mosler” në
Neubabelsberg. Gjithçka që pasoi pas këtij projekti ishte moderne.
E filluar herët në vitin 1925 shtëpia e madhe në Guben e tregtarit dhe koleksionistit të artit Erich
Wolf, ishte ndërtesa e parë moderne e realizuar e Mies-it. Kjo shtëpi fatkeqësisht nuk mbijetoi as
dy dekada, ajo u bombardua gjatë Luftës së Dytë Botërore. Klienti siç duket ishte mjaft i kënaqur
pasi që në vitin 1930 në një parcelë të afërt kishte menduar të ndërtonte një galeri të arteve për të
ekspozuar pikturat e tij të shek. XIX dhe XX e dizajnuar nga Mies-i. Mirëpo për arsye të
panjohura nuk u ndërtua asnjëherë.

Figura 10. Shtëpia Erich Wolf, Guben
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Projekti tjetër i realizuar i Mies-it gjatë vitit 1926 ishte po aq i jashtëzakonshëm. Eduard Fuchs
historian i kulturës, koleksionist i artit dhe aktivist politik një ditë e ftoi Mies-in në një darkë.
Fuchs po kërkonte dizajnin për një monument për martirët fatkeq të vitit 1919. Wilhel Pieck
kishte propozuar një monument të tillë. Mies-i tregonte se gjatë darkës së tyre të parë Fuchs-i i
kishte treguar skicat e propozuara : “me shtylla dorike dhe medalione të Luxemburg dhe
Liebknecht”(dy të vrarët) “kur e pashë fillova të qesh dhe i thashë Fuchs-it, do të ishte një
monument i mirë për një bankier. Ai nuk ishte i kënaqur.”- tha Mies-i.
Fuchs të nesërmen e pyeti përsëri Mies-in se çka do të propozonte ai, Mies-i iu përgjigj :
“përderisa këta njerëz janë qëlluar përpara një muri, një mur me tulla do të ishte ajo që do të
ndërtoja”. Pas disa ditësh Mies-i ia dërgoi skicat po Fuchs ishte ende skeptik.
Monumenti kishte një mbishkrim në një nga panelet e yllit ku thuhej : “ICH BIN ICH WAR ICH
WERDE” (Jam Isha Do Të Jem) i cili për ndonjë arsye u largua. Monumenti u ndërtua dhe
qëndroi 7 vite derisa u rrënua nga nazistët në vitin 1933.

Figura 11. Monumenti i Revolucionit të Nëntorit. Berlin - Lichtenber
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E sponsorizuar nga Deutcher Werkbund dhe e kompletuar në vitin 1927 ”Weissenhofsiedlung”
ishte një grup i shtëpive në Shtutgart. Ky projekt së bashku me bllokun e apartamenteve në të
cilin gjithashtu kontribuoi Mies-i, kishte principe për të cilat ai dhe të tjerët e asaj gjenerate
kishin mundur vetëm të mendonin. Weissenhof gjithashtu dëshmoi të jetë projekti në të cilin
Mies-i kishte shprehur një kuptim të ri të arkitekturës, thellësisht të ndryshëm nga ai që kishte
shprehur deri atëherë. Në këtë proces Mies-i rifilloi të tregojë një interes në dizajnimin e
mobiljeve të cilën e kishte filluar njëherë me Bruno Paul-in në vitin 1907, dhe tani ai shumë
shpejt zuri vendin si një nga figurat që e transformoi këtë lloj të artit në modern.
Në mars të vitit 1925 Werkbund-i propozoi një ekspozitë e cila do të mbahej në vitin në
vazhdim. Vendi i ekspozitës u zgjodh Shtutgarti kurse tema ishte shtëpia moderne e prezantuar
nga një grup i shtëpive duke përfshirë edhe enteriere dhe mobilje të dizajnuara nga dizajnues nga
tërë Europa. Presidenti i Werkbund-it Peter Bruckmann dhe stafi ekzekutiv e zgjodhën Mies-in si
drejtor artistik të ekspozitës.
Nga fundi i shtatorit 1925 Stotz, kolegu më i besueshëm i Mies-it në Shtutgart, paraqiti listën e
parë të formuar me emrat që do të merrnin pjesë në ekspozitë : Peter Behrens, Paul Bonatz,
Richard Docker, Theo van Doesburg, Josef Frank, Walter Gropius, Hugo Haring, Richard Herre,
Ludwig Hilberseimer, Hugo Keuerleber, Ferdinand Kramer, Le Corbusier, Adolf Loos, Erich
Mendelson, Mies, J.J.P.Oud, Hans Poelzig, Adolf Schneck, Mart Stam, Bruno Taut dhe Heinrich
Tessenow. Propozimi i Mies-it ishte origjinal por nuk ishte aq në përputhje me ekonominë apo
me funksionalizmin.
Mies-i mbështeste fuqishëm lirinë e dizajnimit të të gjithë pjesëmarrësve. Ai kishte kërkuar
vetëm që kulmet të jenë të rrafshta dhe eksterieret të jenë të bardha. Mirëpo pas pak kohe
ndodhën ndryshime të mëdha, qyteti vendosi se shtëpitë e ekspozitës pasi të përfundoheshin do
tu shiteshin blerësve privatë prandaj edhe rregullat ndryshuan.
Grupi i shtëpive u hap për publikun më 23 korrik 1927. Ndërtimi kishte filluar në mars 1927 dhe
u zhvillua me një shpejtësi të madhe. Lista e arkitektëve kishte ndryshuar disa herë duke ardhur
në përfundim me një grup prej gjashtëmbëdhjetë arkitektësh të cilët prezantonin pesë shtete :
Gjermania : Mies, Behrens, Docker, Gropius, Hilberseimer, Poelzig, Schneck, Rading, Scharoun,
Bruno dhe Max Taut ; Holanda : Oud dhe Stam ; Austria : Frank ; Franca : Le Corbusier ;
19

Belgjika : Victor Bourgeois. Njëzet e një ndërtesat që përmbanin gjashtëdhjetë banesa dëshmuan
të jenë jashtëzakonisht të unifikuara me eksterierin e tyre.
Në të dy anët e planit në pjesën jugore u vendosën shtëpitë dyshe të punuara nga Le Corbusier,
ndërtesa prej dymbëdhjetë apartamenteve e punuar nga Behrens-i ishte vendosur në veri, dy
shtëpitë e Gropius qëndruan disa metra nga ato të LC-së. Ndërtesa e Mies-it e përbërë nga njëzet
e katër apartamente ishte më e madhja e gjithë kompleksit. Mies-i ishte krenar dhe i kënaqur për
arritjen.

Figura 12. Pamje nga Weissenhof

Weissenhof ishte një imazh triumfues i modernitetit.
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Gjatë këtij projekti, Weissenhof, Mies-i ishte i impresionuar nga puna e Le Corbusier dhe nga
vetë ai të cilin po e takonte tani pë herë të dytë.

Figura 13. LC dhe Mies duke biseduar në Shtutgart

Pas Weissenhof reputacioni i Mies-it vazhdoi të rritej si dizajnues, organizator e teoricien, por
mbi të gjitha si një nga talentet më të shquara të arkitekturës së gjeneratës së tij.
Nga fundi i vitit 1927 Mies-i filloi një projekt tjetër. Josef Esters dhe Hermann Lange, drejtor
udhëheqës të fabrikës Verseidag e cila ishte një fabrikë e madhe e mëndafshit në Krefeld,
zgjodhën Mies-in për projektet e shtëpive të tyre. Shtëpitë u dizajnuan për rreth një vit dhe
filluan të ndërtohen në po të njëjtën kohë në vitin 1928 kurse u kompletuan herët më 1930.
Më vonë në një bisedë Mies-i deklaroi për këto shtëpi : “Doja t’i bëja ato shtëpi me më shumë
qelq, por klientët nuk donin. Kisha telashe të mëdha.”
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Me po këta dy klient Mies-i punoi edhe projektin e një fabrike e cila u ndërtua gjatë viteve 193135, të shoqëruar me një riorganizim të fabrikës Verseidag nga fundi i vitit 1937 kur dizajnoi një
kompleks të madh zyresh i cili nuk u ndërtua kurrë.
Nga mesi i vitit 1930 Mies-i gjithashtu dizajnoi një shtëpi për djalin e Hermann Langes, Ulrich
Lange.
Në vitin 1928 Mies-i mori një punë tjetër nga Eduard Fuchs. Ai tani dëshironte t’i shtonte një
pjesë shtëpisë të cilën e kishte blerë nga Hugo Perls. Mies-i ishte i obliguar të bashkonte një
objekt neoklasik me një element që reflektonte me punën e tij të re. Këtë gjë ai e arriti me shumë
sukses.
Në po këtë vit u hap një konkurs nga Këshilli i qytetit të Berlinit për “Aleksanderplatz”. Gjashtë
kompani, disa me arkitektë të bashkuar, u ftuan të merrnin pjesë ndër ta ishte edhe Mies-i.
Çmimi i parë ishte për Luckhardts dhe Anker të cilët ashtu si të gjithë pjesëmarrësit tjerë përveç
Mies-it, paraqitën një model me një grup ndërtesash simetrike të përshtatura me rrugët
ekzistuese. Mies-i nuk u kushtoi rëndësi rregullave të konkursit. Ai propozoi një grup prej shtatë
objekteve pllakore të vendosura në mënyrë asimetrike të dominuara nga një kullë
shtatëmbëdhjetë katëshe.

Figura 14. Propozimi i Mies-it për Aleksanderplatz
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Karriera e Mies-it arriti në kulminacion më 16 maj 1929 kur mbreti Alfonso XIII dhe
mbretëresha Victoria Eugenia e Spanjës inauguruan Pavilionin Gjerman në Ekspozitën e
Barcelonës. Si arkitekt i pavilionit dhe kryesues i gjithë ekspozuesve gjerman Mies-i u çmua
lartë. Mund të ketë qenë një moment i shkurtër por për Mies-in 43 vjeçar ishte një triumf i
papërshkrueshëm. Pavilioni u demolua në fund të ekspozitës mirëpo u rindërtua në mes viteve
1981-86, datë kjo e cila shënonte 100 vjetorin e lindjes së Mies-it. Kjo është puna më e mirë e tij.
Ai me një veprim kreativ arriti të krijojë një kryevepër të përjetshme.
Në një fjalim në hapje të Ekspozitës Gjermane në Barcelonë komisari gjeneral Georg von
Schnitzler, i cili e kishte zgjedhur Mies-in kryesues të ekspozitës, tha : “Ne donim të tregonim
këtu çfarë mund të bëjmë, çka jemi, çka ndjejmë dhe shohim ne sot. Nuk duam asgjë perveç
qartësisë, thjeshtësisë dhe sinqeritetit.”
Kurse Mies-i në një intervistë të mëvonshme të vitit 1959 tregoi si kishte ardhur deri tek
pavilioni : “Është shumë e çuditshme se si ndodhin ndërtimet. Gjermania duhej të bëhej pjesë e
një ekspozite në Barcelonë. Një ditë mora një thirrje nga qeveria e Gjermanisë. Më thanë se
Franca dhe Britania do të kenë nga një pavilion dhe se edhe Gjermania duhet të ketë një pavilion
gjithashtu. Unë thashë : Çfarë është një pavilion? Nuk e kam idenë më të vogël. Më thanë : Na
duhet një pavilion! Dizajnoje, dhe jo me shumë qelq. Duhet të them se ishte puna më e vështirë
që kam pasur ndonjëherë sepse unë isha klienti i vetvetes, mund të bëja çfarë të doja. Por nuk e
dija çfarë duhet të jetë një pavilion.” Mies-i u përgjigj me shpejtësi dhe vendosmëri të madhe, ai
ishte në gjendje të gjejë një zgjidhje të problemit në mënyrë të shpejtë e cila iu aprovua.

Figura 15. Pavilioni Gjerman i Barcelonës
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Pas mbylljes së ekspozitës në Barcelonë Mies-i po punonte në një shtëpi të madhe për një çift të
sapo martuar çek, lidhje kjo që Mies-i e bëri përmes Eduard Fuchs-it. Pas njohjes së çiftit
Tugendhat me Mies-in reagimi i tyre ishte si i gjithë të tjerëve : ”Që nga momenti i parë që e
njohëm ishte e qartë për ne se ai ishte i duhuri për ta dizajnuar shtëpinë tonë, ishim aq të
impresionuar nga personaliteti i tij... mënyra se si fliste për arkitekturën e tij na dha ndjenjën se
kishim të bënim me një artist të vërtetë.”
Grete Tugendhat deklaroi se ata kishin ne mendje një shtëpi shumë më të vogël dhe modeste se
sa ajo me të cilën përfunduan, e cila ishte në të vërtetë një shtëpi shumë e madhe.
Mies-i punoi edhe tetë vite të tjera në Gjermani por Shtëpia Tugendhat ishte kryevepra e fundit e
karrierës së tij Europiane.

Figura 16. Shtëpia Tugendhat, Brno ; Republika Çeke

Për dallim nga Pavilioni i Barcelonës shtëpia Tugendhat nuk u ekspozua në mediat gjermane dhe
u bë e njohur vetëm në vitin 1932 kur u ekspozua në një shfaqje në Muzeun e Artit Modern, ku u
paraqit nga Philip Johnson. Në janar 1929 Mies-i bëri projektin për shtëpinë e piktorit të njohur
Emil Nolde por për arsye të panjohura shtëpia nuk u ndërtua. Dizajni i Mies-it për një apartament
në New York në vitin 1931 ishte sukses modest. Klienti ishte një amerikan 24 vjeçar. Ky projekt
ishte i pari i realizuar në Shtetet e Bashkuara.
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3

Vitet e Bauhausit 1930 - 1933

Mies-i mori udhëheqjen e Bauhausit në shtator 1930. Arsyet se përse e pranoi këtë punë
ende janë të panjohura. Historia e Das Staatliche Bauhaus i ka rrënjët që nga lëvizja angleze Arts
& Crafts dhe Deutcher Werkbund. Në shekullin e XIX arkitekti gjerman Goettfrik Semper kishte
thënë se zhvillimet teknologjike nuk mund të ktheheshin mbrapa, kështu duhej mbështetur
shkollimin e një lloji të ri të arteve të aftë për të shfrytëzuar makinat në mënyrë të qëndrueshme
artistike. Edhe institucionet e vjetra iu bashkuan reformave të reja në edukimin e artit.
Herët më 1915 kur Lufta e Parë Botërore ishte ende në progres autoritetet e qytetit provincial
Weimar kishin shpresa në rihapjen sa më të shpejtë të Kunstgewerbeschule (Shkollë e Arts &
Crafts). Siç edhe ishte pritur u propozua rihapja e shkollës. Zyrtarët e akademisë ishin të
mendimit se shkolla duhej udhëhequr nga një arkitekt. Në vitin 1919 u bë një marrëveshje me
Walter Gropius. Thirrja e Gropius-it për unifikimin arsimor të asaj që kishte qenë e ndarë deri
atëherë u bë parimi kryesor i Bauhausit. Studentët që vinin ishin të obliguar të kryenin një kurs,
Vorkurs, i

cili kishte qëllim largimin nga tradicionalja dhe eksperimentimin me materiale

natyrore, ngjyra dhe forma abstrakte. Arti piktural ishte subjekt i studimeve analitike. Studentët
pastaj anëtarësoheshin në punëtori të cilat i zgjidhnin vetë për eksperiencë në arte të tilla si
thurje, shtypshkrim, metalurgji dhe bërjen e kabineteve. Ata ishin fillimisht ‘fillestar’ e pastaj
bëheshin ‘usta’, terme këto të përdorura nga sistemi shoqëror. Gropius-i e zëvendësoi termin
‘profesor’ me termin ‘master’ (mjeshtër). Studentët merrnin mësim nga ‘mjeshtrit e
workshopeve’ dhe nga ‘mjeshtrit e arteve të bukura’ të cilët i udhëzonin studentët drejt mënyrave
individuale të të shprehurit. Arkitektura nuk ishte në planprogram deri në vitin 1927. Nga viti
1926 Bauhaus-i u shpërngul në një ndërtesë të dizajnuar nga vetë Gropius-i në Desseau kurse një
vit më vonë u hap departamenti i arkitekturës.
Gropius donte ta vënte në krye të departamentit arkitektin Mart Stam mirëpo ai preferoi të
qëndronte në pozitën e profesorit dhe e refuzoi postin. Pastaj ky post iu ofrua arkitektit Hans
Meyer i cili e pranoi.
Meyer-i e kishte përqëndruar pothuajse tërë energjinë e tij në departamentin e arkitekturës. Ai
nxiste zgjidhjet kolektive në vend të eksperimentimit personal. I nxitur nga pikëmapjet e tij
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politike ai ndihmoi në formimin e një shkolle sindikale në Bernau ,afër Berlinit. Përderisa këto
zhvillime mund të llogariten si arritje të Meyer-it, udhëheqja e tij në Bauhaus kujtohet si përçarje
dhe disidencë. Në Bauhaus u krijuan shumë armiqësi nga pikëpamjet e tij. Akuza se ai iu kishte
dhënë para minatorëve grevistë në emër të Bauhausit bëri që Mayor Hesse, nën veprimin e
rekomandimit të Gropius të kërkojë dorëheqjen e tij.
Në kërkim të shpëtimit të reputacionit të shkollës Gropius-i iu drejtua Mies-it duke i ofruar
udhëheqjen e shkollës dhe Mies-i pranoi.
Mies-i ishte një njeri jo-politik, nuk mbështeste as të Djathtën e as të Majtën nga partitë politike,
ai ishte një artist. Kështu supozohej se ai do t’i mbante “qentë politik” në qetësi pa i
komprometuar standardet e shkollës. Meqë ai ishte i njohur për dizajnimin e shtëpive të të
pasurve nuk dyshohej për talentin apo integritetin e tij.
Mies-i e drejtonte shkollën si të ishte e tij. Duke marrë parasysh përçarjet e Bauhausit, ardhja e
Mies-it shkaktoi reagime agresive nga shumë studentë. Në takime të zhurmshme në kafeterinë e
shkollës studentët e bënin të qartë zemërimin e tyre për përjashtimin e Meyer-it duke kërkuar nga
Mies-i që të shfaqej dhe ta mbronte veten. Por ata e kishin sfiduar njeriun e gabuar. Mies-i thirri
policinë e Desseau-së dhe iu tha t’i largonin studentët nga shkolla. Mayor Hesse atëherë e mbylli
shkollën për disa javë.
Mies-i zyrtarisht i përjashtoi të gjithë studentët me ofertën që t’i ripranonte vetëm ata studentë të
cilët në një intervistë një nga një me drejtorin e ri do të shprehnin dëshirën për t’u riregjistruar.
Pesë nga studentët e përjashtuar u dëbuan krejtësisht nga Desseau.
Nën udhëheqjen e Mies-it Bauhausi u kthye në një institut të përafërt me shkollën e arkitekturës.
Punëtoria e artizanateve e humbi autonominë e dikurshme kur Mies-i i ridrejtoi aktivitetet nga
diciplina e dizajnit të enterierit. Kandinsky vazhdoi të qëndrojë në Bauhaus pasi që Mies-i ishte
pajtuar ta mbajë përsëri Teorinë e ngjyrave. Lilly Reich-i u emërua kryesuese e punëtorisë së
thurjes. Mies-i kishte një apartament në Bauhaus ku i kalonte tri ditë të javës kurse të tjerat në
Berlin. Hilberseimer merrej me punët e Mies-it kur ai nuk ishte. Mies-i ia linte shumicën e
punëve administrative Reich-it dhe Hilberseimer-it dhe nuk bënte asnjë përpjekje të
ndërmjetësonte në mospajtimet e brendshme institucionale.
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Mies-i e kufizoi mësimin e tij vetëm tek studentët e avancuar. Ai më parë u thoshte studentëve të
tij ‘Versuchen Sie es Wieder’ (Provoje përsëri) se sa t’iu jepte kritika të detajizuara. Përgjegjësitë
e kontraktuara të Mies-it në Bauhaus përfshinin konsultime të paspecifikuara arkitekturale të
kërkuara nga qyteti Desseau.
Me zgjedhjet nacionale të 31 korrikut 1931 Bauhausi po shkonte drejt fatkeqësisë së tij kur iu
vërsulën shumë arkitektë të cilët praktikonin ende stilin tradicional, gjithashtu edhe nazistët të
cilët kërkonin jo vetëm mbylljen e shkollës por edhe rrënimin e objektit ku funksiononte shkolla.
Në ditën e zgjedhjeve nazistët fituan dhe Bauhausi u mbyll më 1 tetor.
Pas negociatave me Mayor Hesse-n Mies-i arriti një marrëveshje legale e cila në mënyrë efektive
e transformoi shkollën në një institucion privat. Meqë qëllimi i Mies-it ishte ta zhvendoste
shkollën në Berlin, qyteti Desseau hoqi dorë nga të drejtat mbi emrin Bauhaus duke ia dorëzuar
Mies-it si drejtor.
Nga fundi i tetorit 1932 Bauhausi u rihap në Steglitz-Berlin. Objekti i cili u përdor ishte një
fabrikë e braktisur në jug të qytetit. Ndërtesa u renovua. Edhe pse Mies-i ia arriti ta hapë
shkollën, nuk arriti ta ketë numrin e studentëve që e kishte planifikuar. Ai e rivendosi
planprogramin e Desseau-së edhe në Berlin mirëpo forcat politike përsëri nuk e lanë të qetë
procesin e Bauhausit. Studentët e të Majtës protestuan shpërnguljen në Berlin duke pohuar se
Mies-i e kishte marrë përsipër drejtorinë për arsye egoistike. Në një mëngjes të prillit Mies-i
arriti në Bauhaus për ta gjetur atë të rrethuar nga policia të cilët kishin filluar një hetim për
gjetjen e ndonjë dokumenti që e lidhte shkollën me Partinë Komuniste.
Pas përpjekjeve të shumta të Mies-it për ta marrë lejen për ta rihapur Bauhausin, një ditë ai e
kishte marrë një letër për të cilën tregonte në një intervistë me studentët e tij në Amerikë në vitin
1952 :
“Më në fund e mora letrën ku thuhej se mund ta hapnim Bauhausin përsëri. Kur e mora këtë letër
e thirra Lilly Reichin dhe i thashë : Kam marrë një letër. Ne mund ta hapim përsëri Bauhausin.
Porosit shampanjë. Ajo më tha : Për çfarë? Ne nuk kemi para. I thashë : Porosit shampanjë.
Pastaj e thirra gjithë stafin së bashku dhe iu thashë : Këtu është letra nga ‘Gestapo’ që ne mund
ta hapim përsëri Bauhausin. Ata thanë : Kjo është e mrekullueshme. Unë thashë : Tani, unë
shkova atje çdo ditë për tre muaj me radhë vetëm për ta marrë këtë letër. Unë isha i shqetësuar
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për ta marrë këtë letër. Doja ta kisha lejen për të vazhduar përpara. Dhe tani do të bëj një
propozim dhe shpresoj se ju do të pajtoheni me mua. Do t’ju shkruaj atyre një letër ku do t’ju
them : Faleminderit për lejen për ta hapur përsëri shkollën por stafi ka vendosur që ta mbyll!
Kam punuar në këtë drejtim për këtë moment, kjo ishte arsyeja pse porosita shampanjë. Të gjithë
pranuan dhe ishin të kënaqur. Dhe pastaj ndaluam. Ky ishte fundi i Bauhausit. Askush tjetër nuk
e di këtë, vetëm ne e dimë këtë.”
Mirëpo në këtë intervistë nuk përmendej një gjë : se në letrën nga ‘Gestapo’ leja për hapjen e
Bauhausit përmbante edhe disa kushte siç ishin largimi i Ludwig Hilberseimer-it dhe Wassily
Kandisky-t si dhe ndryshimi i planprogramit që ishte përdorur deri atëherë. Kjo mund të ketë
qenë arsyeja pse u vendos që Bauhaus-i të mos rihapej.
Pra ky ishte fundi i vërtetë i Bauhausi-t në vitin 1933, edhe pse nga të gjithë mendohej se fundi i
tij ishte nga forcat naziste.

Komoditeti profesional dhe financial që Mies-i e gëzonte në vitin 1930 kishte ardhur në një
gjendje të rëndë pas mbylljes së Bauhausit në vitin 1933.
Në mes viteve 1931-38 Mies-i punoi në disa shtëpi prej të cilave vetëm një u ndërtua, shtëpia
Lemke në Berlin. Klientët ishin Karl dhe Martha Lemke. Karl Lemke ishte drejtor i një
kompanie të madhe printuese. Në shkurt të vitit 1932 ata kërkuan nga Mies-i një shtëpi të vogël
me buxhet poashtu të vogël dhe Mies-i pranoi. Ndërtesa e cila akoma mbijeton me një restaurim
të mrekullueshëm në vitin 2002 është një kryevepër modeste, gjithashtu ishte vepra e tij e fundit
e realizuar para emigrimit në Shtetet e Bashkuara.
Sot shtëpia funksionon si muze dhe galeri e shtetit.
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Figura 17. Shtëpia Lemke, Berlin

Në shkurt të vitit 1933 Mies-i ishte një nga tridhjetë arkitektët e ftuar të merrnin pjesë në një
konkurs për projektin e Bankës Qendrore të Berlinit, Reichsbank. Në maj 1933 juria e cila
përfshinte edhe Peter Behrens-in dhe Paul Bonatz-in, i dha gjashtë çmime ndër të cilat edhe
Mies-it mirëpo ndërtesa nuk u ndërtua.
Në qershor 1934 Mies-i dhe pesë arkitektë të tjerë u ftuan të merrnin pjesë në Ekspozitën
Gjermane në Brussels. Hitleri personalisht i shikoi të gjitha propozimet dhe i refuzoi të gjitha.
Dirk Lohan në një intervistë kishte raportuar se :
“Mies-i më tregoi disa herë se Hitleri i kishte shikuar propozimet dhe ishte shumë i pakënaqur
me dizajnin modern të Mies-it sa që i kishte përplasur me zemërim fletët në tokë dhe kishte
shkelur mbi to. Mies-i kishte thënë se që nga ai moment e dinte se nuk do t’i lejohej më të bënte
ndonjë punë nën regjimin nazist.”
Në vitin 1934 Margarete Hubbe e cila njihej me Mies-in përmes Deutcher Werkbund, kërkoi nga
Mies-i të dizajnonte një shtëpi të madhe e cila do të ndërtohej në një ishull në Magdeburg. Mies-i
kishte realizuar një numër të madh të skicave dhe gjithashtu kishte arritur të bënte modelin e
dizajnit dhe planet prezantuese mirëpo për arsye të panjohura Hubbe e shiti pronën e saj dhe e
braktisi projektin nga mesi i vitit 1935.
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Shtëpia Hubbe mund të klasifikohet plotësisht si një nga punët më të mira të Mies-it.
Dizajni i fundit i Mies-it në Gjermani ishte një tjetër projekt në Krefeld. Mies-i dizajnoi një
ndërtesë administrative katër katëshe në vitin 1937. Dizajni ishte ende i pakompletuar në verën e
vitit 1938 kur projekti u braktis.

Në vitin 1938 Mies-i u shpërngul në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas ftesës për tu bërë
udhëheqës i programit të arkitekturës në “Armour Institute of Technology” në Chicago, i njohur
më vonë si “Illionis Institute of Technology”.
Mies-i në Amerikë i kaloi 31 vitet e fundit të jetës së tij ku e vazhdoi karrierën e tij me shumë
sukses.
Në vitin 1966 iu shfaq kanceri i ezofagut kurse më 17 gusht 1969, në moshën 83 vjeçare, vdiq në
Chicago.
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4 Kronologji e punës së realizuar gjatë periudhës Europiane të
karrierës së Mies-it
4.1

Riehl House, 1907

Potsdam, Gjermani.
Shtëpia Riehl ishte projekti i parë i Mies-it. Ai ishte 21 vjeçar në atë kohë dhe ishte duke punuar
për Bruno Paul-in. Këtu Mies-i punoi në stilin klasik gjerman të Paul-it me eksterier të punuar
me llaç dhe me çati të theksuar. Hapësira e brendshme ishte e inspiruar nga shtëpitë angleze dhe
arkitektura japoneze.

Figura 18. Planimetria e shtëpisë Riehl

Figura 19. Shtëpia Riehl
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4.2

Perls House, 1911 ; Fusch Addition, 1928

Berlin, Gjermani.
Shtëpia u ndërtua për Hugo Perls-in. Shtëpia është dy katëshe e punuar me llaç mbi tulla. Të
gjitha fasadat janë simetrike përveç një hyrjeje e cila dërgon në një holl të vogël. Hugo Perls më
vonë ia shiti shtëpinë Eduard Fusch-it, i cili i bëri disa ndryshime.

Figura 20. Shtëpia Perls

4.3

Werner House, 1913

Berlin, Gjermani.
Projekt i punuar në bashkëpunim me arkitektin Goebbels. Parcela është fqinje me Perls House.

Figura 21. Shtëpia Werner. Fasadat dhe Pamje
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4.4

Urbig House, 1917

Potsdam, Berlin, Gjermani.
Dizajni i parë i paraqitur nga Mies-i ishte me çati të rrafshtë mirëpo u refuzua. Mies-i pastaj bëri
një çati të pjerrtë me pesë dritare papafingoje.

Figura 22. Shtëpia Urbig. Pamje dhe planimetria

4.5

Kempner House, 1922

Charlotenburg, Gjermani.
Projekti u punua në vitin 1919, u ndërtua në vitin 1922 dhe u demolua në vitin 1952.

Figura 23. Shtëpia Kempner
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4.6

Eichstaedt House, 1922

Wannase, Berlin, Gjermani.
Shtëpia u ndërtua për Georg Eichstaedt i cili ishte pronar i një shtëpie botuese.

Figura 24. Shtëpia Eichstaedt

4.7

Feldmann House, 1922

Wilmersdorf, Berlin, Gjermani.
U ndërtua për Cuno Feldmann, biznesmen. Pjesërisht u shkatërrua në fund të Luftë së Dytë
Botërore dhe u rindërtua gjatë viteve të pesëdhjeta.

Figura 25. Shtëpia Feldmann
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4.8

Ryder House, 1923

Weisebaden, Gjermani.
E dizajnuar nga Mies van der Rohe. E ndërtuar nga Gerhard Severain. Pronare ishte Ada Ryder,
britaneze.

Figura 26. Shtëpia Ryder

4.9

Mosler House, 1926

Babelsberg, Gjermani.
Shtëpia u ndërtua për Georg Mosler-in, drejtor i një banke. Tani përdoret si klinikë për fëmijë.

Figura 27. Shtëpia Mosler
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4.10

Wolf House, 1927

Guben, Gjermani.
E ndërtuar për Erich Wolf-in.

Figura 28. Shtëpia Wolf

4.11

Monumenti Liebknecht-Luxemburg, 1926

Berlin, Gjermani.
Emri origjinal ishte Monumenti i Revolucionit të Nëntorit. Monumenti u ngrit për nder të dy
udhëheqësve të partisë komuniste gjermane, Karl Liebknecht dhe Rosa Luxemburg.

Figura 29. Monumenti Liebknecht-Luxemburg
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4.12

Afrikanischestrasse Apartments, 1927

Berlin, Gjermani.
Me strukturën e tyre gjeometrike dhe dritaret e kufizuara, forma e këtyre apartamenteve e
shprehë qartë funksionin e tyre.

Figura 30. Apartamentet Afrikanischestrasse

4.13

Weissenhof Estate, 1927

Berlin, Gjermani.
Një koloni shtëpish dhe apartamentesh në një kodër me pamje nga Shtutgarti.

Figura 31. Pamje e kolonisë Weissenhof dhe apartamenteve të dizajnuara nga Mies-i
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4.14

Lange dhe Esters House, 1928

Krefeld, Gjermani.
Dy shtëpitë qëndrojnë ballë për ballë njëra tjetrës. Ato janë të ngjashme në shumë aspekte. Miesi i kishte punuar në të njëjtën kohë për dy miq dhe kolegë.

Figura 32. Shtëpitë Lange dhe Esters

4.15

Pavilioni Gjerman i Barcelonës, 1929

Barcelonë, Spanjë.
Ishte një hapësirë pritjeje ceremoniale e porositur nga qeveria gjermane për ekspozitën
internacionale në Barcelonë.

Figura 33. Pavilioni Gjerman i Barcelonës
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4.16

Tugendhat House, 1930

Brno, Republika Çeke.
E vendosur në një parcelë të pjerrtë me pamje nga një luginë e gjerë prej ku mund të shihet
kështjella e vjetër Spielberg. Është një vilë e madhe dhe luksoze e dizajnuar për çiftin Fritz dhe
Grete Tugendhat.

Figura 34. Shtëpia Tugendhat

4.17

Verseidag Factory, 1930-1935

Krefeld, Gjermani.
Klienti ishte kompania e madhe e mëndafshit Verseidag në Krefeld.

Figura 35. Fabrika Verseidag
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4.18

Lemke House, 1932

Berlin, Gjermani.
Është shtëpia e fundit e realizuar e Mies-it në Gjermani. U ndërtua për Karl dhe Martha Lemke të
cilët jetuan aty deri sa u larguan me forcë nga ushtria sovietike në vitin 1945. Shtëpia sot
funksionon si Galeri e Artit Kontemporan dhe quhet shtëpia Mies van der Rohe.

Figura 36. Shtëpia Lemke

Figura 37. Planimetria dhe fasadat e shtëpisë Lemke
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5
5.1

Kryeveprat Europiane Miesiane
Pavilioni i Barcelonës

Pavilioni i Barcelonës u dizajnua nga Mies van der Rohe në vitin 1928 si Pavilioni
Gjerman për Ekspozitën Internacionale të Barcelonës të vitit 1929. Republika gjermane ia besoi
Miesit të gjitha ndërtimet e sektorit gjerman të ekspozitës.
Pavilioni i dizajnuar në më pak se një vit supozohej ta prezantonte Weimar-in dhe të shfaqte një
shtet demokratik, me kulturë progresive dhe shtet paqësor përmes arkitekturës së Mies-it. Mies-i
ishte shprehur kështu për pavilionin : “Kjo është çka ne jemi dhe çka ndjejmë.” Funksioni i
vetëm i pavilionit ishte për ta mirëpritur mbretin dhe mbretëreshën e Spanjës dhe vizitorët e
ekspozitës prandaj enterieri nuk ishte i mobiluar, e vetmja mobilje ishte karrikja e Barcelonës e
cila ishte dizajnuar veçanërisht për ekspozitën. Ndërtesa u rrënua menjëherë pas përfundimit të
ekspozitës dhe materialet e saj u shitën në ankand. Për një kohë të gjatë njerëzit e njohën
pavilionin vetëm përmes fotografive bardh e zi. Një replikë e pavilionit u ndërtua në vitin 1986
nga një grup arkitektësh : Ignasi de Sola Morales, Christia Cirici dhe Fernando Ramos.
Ky pavilion ilustron

qartë karrierën dhe vizionin e Mies-it mbi arkitekturën, e cila ishte

plotësisht e re për kohën. Pavilioni paraqitet si një nga interpretimet më të sofistikuara të
modernizmit. Dizajni i pavilionit të Barcelonës është i bazuar në një sistem modular të zhvilluar
nga vetë Mies-i i cili shërben jo vetëm si bazament por edhe si një kornizë bazë sipas së cilës
janë ngritur edhe muret.

Figura 38. Planimetria e Pavilionit të Barcelonës
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Duke e ngritur pavilionin në një bazament i cili lidhet mirë me natyrën përreth, Pavilioni i
Barcelonës ka një pamje të ulët horizontale e cila theksohet mirë me çatinë e sheshtë e cila duket
sikur noton mbi enterierin dhe eksterierin e pavilionit.
Materialet janë përdorur në dy forma të thjeshta : në mënyrë pllakore dhe të rrafshtë. Bukuria e
pavilionit nuk vjen nga ndonjë formë e ornamenteve por nga kombinimi dhe detajizimi i
materialeve. Mies-i kishte zgjedhur materiale të pasura, reflektive dhe shumë artistike për
sipërfaqet e mureve : oniks, travertin dhe dy lloje mermeri të gjelbërt, gjithashtu kishte përdorur
lloje të ndryshme të xhamit : të gjelbërt, të hirtë, të bardhë dhe të tejdukshëm.

Figura 39. Materialet e pavilionit

Duke zgjedhur lartësinë e katit prej tri metrash Mies-i e vendos shikimin e njeriut pothuajse në
mes nga dyshemeja dhe plafoni. Struktura është minimaliste, shumë e thjeshtë por e arrin
qëllimin e saj. Materialet i sjellin elegancë.
Ndërlidhja mes eksterierit dhe enterierit shprehë preokupimin modernist mbi planin e hapur.
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Pishinat, njëra e madhe në hyrje e cila mirëpret vizitorët dhe njëra e mbyllur në anën tjetër, janë
sipërfaqe reflektive. Mies-i e vendosi statujën klasike të George Kolbe-it në pishinën e mbyllur e
cila ishte në kontrast me esencën e pavilionit. Efekti i reflektimit bënë të duket sikur aty është më
shumë se vetëm një statujë.

Figura 40. Funksionet e Pavilionit

Përfundimisht mund të thuhet se është një shembull perfekt i temës së famshme minimaliste
“less is more” të Mies-it. Kjo temë është e ilustruar në formën e ndërtesës, me plan të lirë dhe me
thjeshtësi maksimale të formës gjeometrike e cila i jep forcë pavilionit.

Figura 41. Pamje e Pavilionit
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Figura 42. Pamje nga Pavilioni

Figura 43. Pamje nga enterieri i Pavilionit
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5.2

Shtëpia Tugendhat

Shtëpia Tugendhat është një ndërtesë historike e cila gjendet në lagjen e mirënjohur Cerna
Pole në Brno të Republikës Çeke. Është një nga prototipet më të hershme të arkitekturës
moderne në Europë. U dizajnua dhe u ndërtua në mes viteve 1928-1930.
Shtëpia Tugendhat e njohur si Villa Tugendhat edhe në kohën e krijimit të saj u prit me shumë
interes dhe entuziazëm. Karakteri i saj unik duke qenë një model i ndërtesës bashkëkohore, i
kombinuar me materialet e përdorura si dhe mirëkuptimi i rëndësishëm në mes arkitektit dhe
ndërtuesit bëri që villa të bëhet një vepër me rëndësi globale në historinë arkitekturore të shek.
XX.
Villa qëndron në një parcelë me pjerrësi gjë që shkakton disnivele të etazheve në anë të
ndryshme, kati përdhesë përballë me rrugën është kati i parë përballë kopshtit.
Në nivelin e parë (kati i bodrumit) janë dhomat e shërbimit dhe një laborator fotografish. Në
nivelin e dytë (kati përdhesë) janë hapësirat e banimit me pamje nga kopshti, pjesa tjetër e këtij
kati përmban kuzhinën të shoqëruar me dhomën e servimit të ushqimit, ashensorin dhe deponë e
ushqimit të cilat qëndrojnë ngjitur me një dhomë të ndarë të lejuar vetëm për stafin. Niveli i tretë
(kati i parë) përfshinë një holl, dhomat e fëmijëve dhe të prindërve, dhomën e dados, banjot dhe
tualetet. Garazha dhe apartamenti i kujdestarit janë të vendosura në një krah tjetër.

Figura 44. Planimetria e nivelit I (kati i bodrumit)
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Figura 45. Planimetria e nivelit II (kati përdhesë)

Figura 46. Planimetria e nivelit III (kati i parë)

Ideja themelore e konstruksionit përfshinë një koncept të kundërt me atë tradicional, Mies-i
përdori një kuptim që ishte i thjeshtë por rrënjësor, ai zëvendësoi parimin hapësinor të mbledhjes
me parimin e ndarjes. Hapësira e krijuar në këtë mënyrë humb karakterin ‘statik’, kualiteti i saj
në të kundërtën është arritja e vazhdimësisë dinamike nga lëvizja e papenguar dhe efekti i rritjes i
perceptuar nga njerëzit.
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Hapësira kryesore e banimit ishte e ndarë vetëm nga shenja që lënë të kuptohet kjo ndarje si :
muri i lirë i Oniksit apo muri gjysmërrethor, perdet apo mobiljet e ulëta në pjesë të ndryshme
(një vend për pritjen e vizitorëve, vendi i muzikës, hapësira e punës me librari, salloni i madh
dhe hapësira e trapezarisë.)
Përderisa kati hyrës është i mbyllur drejt rrugës pothuajse i tëri me mur, hapësira kryesore e
banimit është e rrethuar në dy anë nga mure prej qelqi me pamje nga kopshti. Jo më pak perfekte
ishin edhe mobiljet e Mies-it prej të cilave vetëm disa pjesë janë të ruajtura në gjendje të mirë.

Figura 47. Pamje nga Villa Tugendhat

Figura 48. Pamje nga Villa Tugendhat
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Figura 49. Pamje nga enterieri i villës Tugendhat

Figura 50. Pamje nga enterieri i villës Tugendhat
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Figura 51. Pamje nga enterieri i villës Tugendhat

Statusi i sotëm i shtëpisë është si trashëgimi kulturore nacionale nën mbrojtjen e UNESCO-së.
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6
6.1

Le Corbusier dhe Mies van der Rohe
Le Corbusier

Le Corbusier i lindur me emrin Charles-Edouard Jeanneret, u lind më 6 tetor 1887 në La
Chaux-de-Fonds të Zvicrës. Arkitekt zviceran me ndikim ndërkombëtar dhe urbanist, dizajnet e
të cilit kombinojnë funksionalizmin e lëvizjes moderne me një ekspresionizëm skulpturor. Ai i
përkiste gjeneratës së parë të Shkollës Internacionale të Arkitekturës dhe ishte propagandisti i
tyre më i aftë në shkrimet e tij të shumta. Në arkitekturën e tij ai bashkoi aspiratat funksionaliste
të brezit të tij me një ndjenjë të fuqishme të ekspresionizmit. Ai ishte arkitekti i parë që përdori
bruto betonin, një teknikë që e kënaqte shijen e tij për asketizëm dhe forma skulpturore.
Le Corbusier u lind në një qytet të vogël në regjionin malor Swiss Jura i cili ishte i njohur për
bërjen e orëve prestigjioze që nga shek. XVIII. Në moshën 13 vjeçare LC e la shkollën
elementare për të mësuar smaltimin dhe gdhendjen e sipërfaqes së orëve, që ishte biznesi i babait
të tij, në Shkollën e Arteve Dekorative në La Chaux-de-Fonds. Atje, Charles L’Eplattenier, të
cilin më vonë LC e quan mësuesin e tij të vetëm, i mësoi historinë e artit, vizatimin dhe estetikën
natyraliste të Art Nouveau-së. Ishte L’Eplattenier ai i cili vendosi se LC pasi i kishte përfunduar
tri vite studimi duhej të bëhej arkitekt dhe i dha atij praktikën e parë në projekte lokale.
Nga viti 1907 deri 1911 nën këshillimin e tij LC bëri disa udhëtime të cilat luajtën rol kyç në
edukimin autodidaktik të këtij arkitekti. Gjatë udhëtimeve në Europën Qendrore dhe në Mesdhe,
Le Corbusier bëri tri zbulime të mëdha arkitektonike : Charterhouse of Ema në Galluzo,
Tuscany, e cila formoi bazën për konceptimin e tij mbi ndërtesat e banimit. Përgjatë shek. XVI
arkitektura e Renesancës së vonshme e Andrea Palladios në Veneto të Italisë dhe arkitektura në
pjesët e vjetra të Greqisë, i ndihmoi atij të zbulojë proporcionet klasike. Dhe së fundmi
arkitektura popullore në Mesdhe dhe në Ballkan i dha atij repertorin e formave gjeometrike dhe
gjithashtu i mësoi trajnimin e dritës dhe përdorimin e peisazhit si një sfond arkitektonik.
Bashkëpunimi me piktorin dhe dizajnuesin Amedee Ozenfant ishte fillimi i karrierës së Le
Corbusier si piktor dhe shkrimtar.
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Ozenfant dhe Le Corbusier (i njohur ende si Jeanneret) së bashku shkruajtën disa artikuj për
L’Esprit Nouveau që duhej firmosur me pseodonime. Ozenfant zgjodhi Saugnier, emri i gjyshes
së tij, dhe i sugjeroi Jeanneret-it emrin Le Corbusier, emri i një stërgjyshi nga babai. Artikujt e
shkruar nga Le Corbusier u koleksionuan dhe u publikuna si ‘Vers un architecture’ më vonë e
përkthyer si ‘Toward a New Architecture (1927)’ (Drejt një Arkitekture të Re).
Deklarimet e tij më të famshme ishin ‘A house is a machine for living in’ (Një shtëpi është një
makinë për të jetuar në të) dhe ‘A curved street is a donkey track, a straight street a road for men’
(një rrugë e lakuar është një udhë gomari, një rrugë e drejtë një rrugë për njerëzit).
Në vitin 1922 LC hyri në partneritet me kushëririn e tij Pierre Jeanneret dhe së bashku hapën një
studio. Bashkëpunimi në mes tyre zgjati deri në vitin 1940, periudhë e cila korrespondon me të
parën e dy periudhave të shquara në punën e Le Corbusier, të ndara nga Lufta e Dytë Botërore,
periudha e dytë përfshinë vitet nga 1944 deri në vdekjen e arkitektit në vitin 1965.

6.2

Le Corbusier dhe Mies van der Rohe

Le Corbusier dhe Mies janë dy nga arkitektët më të rëndësishëm dhe më me ndikim të shek. XX.
Në karrierën e tyre të hershme të dy punuan për Peter Behrens-in i cili ishte arkitekti më i
suksesshhëm i Gjermanisë në atë kohë.
Të dy kishin një qasje moderniste në dizajn që inkorporonte hapësira të mëdha të dritareve dhe
favorizonte kulmet e rrafshta, megjithatë secili kishte stilin e tij të veçantë. Le Corbusier integroi
kontrastin e lakimeve në ndërtesat e tij kurse Mies-i krijoi mundësi të reja në dizajnin e
ndërtesave me strukturat e tij me vija të drejta. Të dy, Le Corbusier dhe Mies, ishin projektues
revolucionar që krijuan vend në historinë e arkitekturës si pioner që inspiruan shumë të tjerë.
Dizajnet e tyre ikonike ishin jo vetëm mahnitëse vizualisht por gjithashtu ishin inovative për nga
struktura. Edhe pse ata kanë shumë të përbashkëta ata qëndrojnë vetëm si shembull i përkryer i
artit të tyre dhe bota sot është një vend më i mirë dhe më i bukur falë tyre.
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Në karrierën e hershme të tij, Le Corbusier ishte i influencuar nga puna e atëhershme e Deutcher
Werkbund dhe figurat arkitektonike siç ishte Adolf Loos i cili ishte i mendimit se ‘ornament is
crime’ – dekori është krim.
Një influencim tjetër për Le Corbusier ishte puna e artistëve kubist të kohës. Njësoj sikurse Le
Corbusier edhe Mies-i ishte i rrethuar nga idetë dhe figurat e Deutcher Werkbund-it dhe Lëvizjes
Konstruktiviste. Dhe sikurse Le Corbusier edhe Mies-i ishte poashtu i influencuar nga mendimet
neoklasike dhe eklektike.
E përbashkëta më e spikatur e të dy arkitektëve ishte koncepti i planit të lirë i cili përveçse ishte i
ngjashëm në disa aspekte kishte edhe ndryshimet e veta në mes të të dyve. Përderisa të dy
arkitektët ndanin disa vlera rrënjësore dhe një tërheqje ndaj planit të lirë, përkufizimet e tyre
individuale për planin e lirë dhe disa pika të tjera në dizajnet e tyre ndryshonin thelbësisht.
Planimetria e ndërtesës kishte lëvizur nga hapësirat e mbyllura nga struktura të rënda, në një
strukturë fleksibile e cila lejonte që hapësira të organizohet në çfarëdo mënyre të dëshiruar për të
përshtatur në mënyrën më të mirë funksionin dhe kontekstin. Struktura e ndërtimit ishte e
organizuar në një rrjet dhe pjesët e ndërtesës u liruan nga përgjegjësitë mbajtëse. Përderisa
fleksibiliteti ishte objektivi kryesor i planit të lirë edhe për Le Corbusier edhe për Mies-in,
qëllimi i tij dhe mënyra si përdorej ai fleksibilitet dallonte shumë në mes të dyve.
Le Corbusier iu qas projekteve të tij me një mendim shumë shkencor. Pesë pikat e tij të
arkitekturës : pilotët, plani i lirë, fasadat e lira, dritaret horizontale dhe kopshti në çati, si dhe
modulari, sistemi përsëritës strukturor, u bënë pjesë të këmbyeshme për gati të gjitha projektet e
tij. Shtëpitë e projektuara nga Le Corbusier u bënë si produkte të një linje montimi, secila kishte
variacionet e veta dhe identitetin e vet, por të bashkuara nga një seri definitive e komponenteve.
Planimetria e lirë e lejonte ta arrinte këtë me lehtësi në projektet e tij siç ishte Villa Stein apo
Villa Savoye, në të cilat skeleti Domino para së gjithash krijoi një kuti strukturore në të cilën Le
Corbusier mund të inkorporonte lirshëm komponentet e tij arkitektonike në çdo lloj organizimi
që konteksti specifik kërkonte.
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Mies-i iu qas projekteve të tij me të njëjtin entuziazëm për planin e lirë sikurse Le Corbusier
mirëpo prapëseprapë Mies-i e ngriti kualitetin e ‘’lirë’’ të planit të lirë në një nivel tjetër përtej
atij të Le Corbusier. Dizajnet e tij ishin më pak të ngurta se ato të Le Corbusier dhe ato linin
vend për më shumë fleksibilitet dhe shumë funksionalizëm. Ai e zbërtheu qendrën e ndërtimit
dhe dhomën konvencionale katër-murëshe si organizues të hapësirës. Në vend të së ngurtës,
kutive të rënda të hapësirës të përcaktuara nga katër mure, që vepron si një konteiner për një
funksion specifik siç shihet në arkitekturën paraprake duke përfshirë edhe arkitekturën e Le
Corbusier, Mies-i hapi gjithqka që mund të hapej. Ai i liroi tërësisht planimetritë e tij duke
siguruar ndarje vetëm aty ku ishte absolutisht e nevojshme për çështje privatësie.
Shtëpia 50x50 për shembull apo shtëpia Farnsworth riorganizojnë idenë e një shtëpie duke i
hapur të gjitha hapësirat brenda shtëpisë dhe shtëpinë me mjedisin përreth. Përveç rrjetit të
përdorur për të krijuar strukturën e cila në vetvete shpeshherë ishte e rregulluar në mënyrë të
papërshtatshme, ndërtesat e Mies van der Rohe ishin të ‘lira’ në çdo kuptim të fjalës.
Le Corbusier dhe Mies van der Rohe të dy e vlerësuan konceptin e planit të lirë në dizajnet e tyre
por siç mund të shihet për arsye shumë të ndryshme. Të dyja qasjet i lejuan arkitektët t’i
dizajnonin ndërtesat e tyre në mënyrën më të mirë që ata besonin se do të ishte e përshtatshme
për nevojat e banorëve në një mënyrë unike.

6.3

Villa Savoye dhe Villa Tugendhat

Villa Savoye konsiderohet të jetë vepra bazike e arkitektit zviceran Le Corbusier. E vendosur në
afërsi të Parisit, është një ndër prezantimet më të famshme arkitektonike të stilit internacional.
Ndërtimi u përfundua në vitin 1929.
Shtëpia ishte emblematikë e punës së Le Corbusier sepse adresonte ’Pesë Pikat’ e Le Corbusier
që ishin parimet e tij themelore të një estetike të re të arkitekturës të ndërtuar në beton të
përforcuar :
o Pilotët, ose shtyllat mbështetëse në nivel të terrenit të cilat e ngritin ndërtesën nga toka,
o Çatia e rrafshtë, e cila rivendos zonën e truallit për qëllime shtëpiake,
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o Planimetria e lirë, e mundësuar nga eliminimi i mureve mbajtëse,
o Dritaret horizontale, mundësojnë edhe ndriçim edhe ventilim dhe
o Fasadat e lira, të pakufizuara nga muret mbajtëse përbëhen nga mure të holla dhe dritare.

Villa Savoye është dizajnuar si një shtëpi e pushimeve të fundjavës dhe është e vendosur në
Poissy, menjëherë jashtë qytetit të Parisit, në një parcelë e cila ishte fillimisht e rrethuar me
pemë. Enterieri shumëngjyrësh bënë kontrast me eksterierin e bardhë. Qarkullimi vertikal arrihet
përmes rampave dhe shkallëve. Shtëpia u dëmtua gjatë Luftës së Parë Botërore por është
restauruar dhe është e hapur për publikun.
Villa Tugendhat sikurse edhe Villa Savoye është një kryevepër e arkitekturës moderne e cila
është e vendosur në Brno të Republikës Çeke. Përveç të përbashkëtave të të dy villave ato kanë
edhe dallimet e tyre.
Si shumë shtëpi moderne të asaj kohe Mies-i përdori një formë të thjeshtë gjeometrike me
eksterier të bardhë.
Nëse marrim për bazë Pesë Pikat e Le Corbusier mund të themi se edhe Villa Tugendhat ka
planimetri të lirë. Enterieri luan me fleksibilitetin e madh të hapësirës duke përdorur panele të
rrafshëta për ndarjen e dhomave.
Fasadat poashtu janë të lira të cilat korrespondojnë me muret jo-mbajtëse, Mies-i këtu
eksperimenton me hapjen e dritareve nga dyshemeja deri në plafon me pamje nga peisazhi.
Çatia është e rrafshtë mirëpo kopshti i Le Corbusier mungon.
Dritaret poashtu nuk përputhen me Pesë Pikat, në etazhën e përdhesës ato mund të duken
horizontale për shkak të lartësisë dysheme-plafon dhe e mbulojnë tërë sipërfaqen e murit por në
etazhën e parë dhe në dy anët tjera të fasadës dritaret qëndrojnë vertikalisht.
Dhe e fundit por jo më pak e rëndësishmja Mies-i i përdorte pilotët por jo për ta ngritur ndërtesën
nga toka dhe jo në eksterier prandaj nuk mund të themi se përputhet edhe kjo pikë.
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Figura 52. Villa Savoye

Figura 53. Villa Tugendhat

Figura 54. Villa Savoye

Figura 55. Villa Tugendhat

Figura 56. Villa Savoye

Figura 57. Villa Tugendhat
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7

Konkluzione

Në këtë hulumtim kam observuar krijimtarinë Europiane Miesiane duke ndjekur gjurmët e
tij që nga fëmijëria e hershme gjer tek hapat e tij të mëdhenjë. Vallë, si ia arriti një fëmijë i një
familjeje të shtresës së mesme shoqërore me një prapavijë aspak premtuese në mënyrë
autodidakte të bëhet ikonë e arkitekturës gjermane dhe mbarë botërore ?!
Pa dyshim krahas talentit të tij të pa diskutueshëm qëndronte edhe fati. Ndonëse që në moshë të
hershme iu dha rasti të kishte projektin e tij të parë, ai projekt iu bë urë lidhëse me shumë
suksese të tjera në të ardhmen. Kjo ishte ajo çfarë ia dha Mies-it ndihmën më të madhe, punimi i
shtëpive të të pasurve, artistëve dhe njerëzve të shtresave më të larta shoqërore të asaj kohe e
ngriti Mies-in drejt majave të arkitekturës.
Njohja me Behrens-in dhe puna tek ai përveçse i shtoi profesionalizëm talentit të Mies-it, shënon
edhe gjurmët e inspirimit të Mies van der Rohe. Mies-i e çmoi lartë punën e Behrens-it dhe u
inspirua nga ai dhe gjithashtu përmes tij u njoh me veprat e Karl Friedrich Schinkel, të cilat
poashtu luajtën rol inspirues në krijimtarinë e tij. Puna te Behrens përfshinë plot katër vite të
karrierës Miesiane për të shënuar kështu në vitin 1912 fillimin e një pune të pavarur me hapjen e
atelies së Mies-it në Berlin.
Viti 1926 shënon një ndërrim historik në pikëpamjet arkitektonike të Mies-it duke lënë pas
tradicionalen e duke filluar një epokë të re të karrierës së tij. Mies-i ishte një nga pionerët e
modernizmit dhe shumë shpejt u bë ikonë inspiruese për të tjerët.
Kryevepra e Mies-it Pavilioni i Barcelonës ishte projekti që i dha atij famë botërore dhe ishte
puna e tij më bazike që shprehte qartë idiomën e tij ‘’less is more’’ dhe pikëpamjet e tij
minimaliste. Kryevepra tjetër e cila pason nga pavilioni e arritur me jo më pak famë dhe sukses
ishte shtëpia Tugendhat e vendosur në Brno të Republikës Çeke.
Mies-i ishte arkitekti kryesor i Gjermanisë kur u bë drejtor i Bauhaus-it në vitin 1930. Mies-it
nuk i duhej udhëheqja e Bauhaus-it për të bërë emër apo të arrinte të krijonte vepra sepse këtë
tashmë e kishte arritur. Në vend të kësaj Mies-i e mori postin e tij të parë akademik si
mësimdhënës në Bauhaus.
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Në periudhën e tij të shkurtër në Bauhaus Mies-i ishte i detyruar të bëjë gjithnjë e më shumë
koncesione nën rrethanat politike : nën presion nga rreziku i mbylljes së Bauhaus-it u detyrua të
bëjë një planprogram më konvencional dhe ta zvogëlojë punën eksperimentale. Bauhaus-i u
mbyll në vitin 1933.
Në vitet pas Bauhaus-it megjithëse Mies-i punoi në disa projekte vetëm një prej tyre u realizua.
Ishte kjo shtëpia Lemke në Berlin e cila shënon veprën e fundit të Mies-it në Gjermani.
Mies-i në vitin 1938 u shpërngul në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke dashur të largohet
nga regjimi nazist në Gjermani, ku e vazhdoi me sukses karrierën e tij me pikëpamje akoma më
minimaliste.
Ai vdiq në vitin 1969 në Chicago.
Një kronologji e punës së tij shfaqë veprat e realizuara të Mies-it në Europë por lë për t’u trajtuar
në të ardhmen edhe veprat e projektuara të cilat ishin jo më pak empirike se ato të realizuarat por
që nuk ia dolën të realizohen.
Le Corbusier ishte gjithashtu një ikonë e arkitekturës botërore e po të njëjtës kohë. Megjithëse i
takonte një vendi dhe një kulture tjetër pikëpamjet e tyre mbi arkitekturën ishin pothuajse të
njëjta ndonëse kishin edhe dallimet e tyre.
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